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SUMMARY

Introduction
The general purpose of this research is to examine the pre-school science education studies in Turkey over the last five years (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) . The sub-problems of the research are as follows: a. What is the distribution of the topics in preschool science education studies in Turkey during the past five years (2013-2017)? b. What is the distribution of research designs, methods and techniques used in preschool science education studies in Turkey during the past five years (2013-2017)? c. What is the distribution of participants (children, preservice teachers, teachers, parents, etc.) in preschool science education studies in Turkey during the past five years (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) ?
The importance of the study is that by the help of the screening the pre-school science education studies in Turkey over the last five years, both to construct a profile of these studies according to topics, techniques and samples, as well as get the idea that the direction of the trends on preschool science education.
Method
Since the study based on the examination of science education studies in Turkey over the last five years, the descriptive screening model was chosen as a research method of study. Karasar (2006) describes the general screening models as; screening operations to reach some general judgments about a universe or a set of samples taken from the universe which compose of multitude of elements. Besides, in order to ensure the generalization of the results, by the help of the descriptive screening researches models are preferred as analyzing the relevant articles as much as possible so that the results can be obtained by systematic screening strategy, publication history, research method, results, and frequency analyzes (King and He, 2005) .
Screening criteria
Screening 40 studies included in the study were selected according to electronic databases in which SSCI, ERIC, ULAKBIM and other domain-specific journals (preschool and early childhood education journals).
Inclusion criteria
The filter used for inclusion criteria include following keywords; science and science education in preschool, science and science education in early childhood education, science activities in preschool education, science activities in early childhood education, science in preschool education, science in early childhood education.
Results
The research included 10 articles in 2017, eight articles in 2016 and 2015, and seven articles 2014 and 2013 . It is seen that the distribution of the articles included in the study is balanced according to ratio of the years; articles in 2017 are 25%, articles in 2016 and 2015 are 20%, and articles in 2014 and 2013 are 17.50%.
It can be said that preschool science researches are generally examined under the 10 headings. The total ratio of science education practices and activities, science and nature concepts, environmental education and also science concepts are approximately 74% among all study topics. It can be said that these four topics have been studied commonly in our national studies. Apart from these four topics, it seems that the ratio of studies on Science Process Skills and studies about scientists and their activities are nearly 15%.
The ratio of experimental studies is calculated as 12.50%. According to this, descriptive screening and experimental studies methods in used most of the studies in preschool science education (approximately 75% in totally). Techniques such as case study and content analysis ratios are 20%.
It is observed that the proportion of studies in which carried out with children is higher than in the other participant groups in the study. The total proportion of the study carried out with teachers and preservice teachers was calculated as approximately 55%. There is only one research that parents preferred as a sample.
Conclusion and Discussion
Research like unified field studies (science, math and technology) carried out in international preschool science education will improve our children's awareness of science and also indirectly contribute to the competitive power of our national science.
Mixed methods or alternative approaches in the paradigm choices of our national studies will allow us to obtain productive results and also enable to close position of international trends. It can be evaluated that intensively used interview questions in the researches are considered as an efficient data collection process, while the insufficient quantity choice of observation forms, picture drawings and caricatures can be considered as a problem for reaching the detailed information about data.
It is seen that, when the participant groups of the researches of the last five years (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) included in this study are examined, they are conducted with children, teachers and candidate teachers, which can be generally and equally balanced. Especially researches with children are expected to contribute to the evaluation and development of science education in the preschool and it will also have positive results in terms of determining the tendencies and attitudes of children to science and scientific thought.
Although it is expected that the findings of the studies conducted with the pre-service teachers will reflect positive effects on the teacher training policies in the middle and long term, it is considered that carrying out the future researches in more proportions conducted with children, teachers and parents who are directly interacting with children will have more effective results in the short term.
Implications
Combined thematic screening studies covering science, mathematics and technology (unified field studies) can be conducted in preschool education. National and international studies on science can be examined through a cross-cultural comparative approach in preschool education. Science concepts and topics can be planned with alternative research designs in preschool education. Meta-analysis studies covering science topics can be conducted in preschool. More parent involvement studies related to science can be carried out in preschool education.
GİRİŞ
Aristoteles'in, "İnsan doğası gereği bilmek ister." tespiti ile Sokrates'in "Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez." görüşü; bilmenin ve sorgulamanın medeniyet oluşumundaki önemine işaret etmektedir. İskenderiyeli ilk kadın filozof ve astronom Hypatia'nın, evreni ve evrenin yasalarını açıklama çabası da bilme ve sorgulama arzusunun yansımasıydı. Bilmenin ve sorgulamanın önemi her ne kadar milattan önce keşfedilse de, son yıllarda evrene ilişkin baş döndürücü sonuçlara ulaşılan CERN deneylerinin ve Mars araştırmalarının temelinde de insanoğlunun bilme ve sorgulama isteği yatmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin felsefi temellerinin, bilmeye ve sorgulamaya dayalı olduğu görülmektedir. Bilme ve sorgulamanın en etkin uygulamalarını içeren fen ve doğa disiplinlerinin, parçası olduğumuz evreni anlama ve inşasından sorumlu olduğumuz geleceği kurma noktasında belirleyici bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, ülkeler, eğitim programlarında fen ve doğa konularına okul öncesi dönemde yer vererek; çocukların doğuştan getirdikleri meraklarının desteklenmesi ve oluşan keşfetme istekleri ile bilime karşı olumlu bir tutum sergilemelerini hedeflemektedir.
Çocukların doğuştan getirdikleri merakları bilme isteklerinin temelini oluştururken, keşfetme arzuları ise araştırma yeteneklerinin gelişiminde önemli bir rol oynar. Ünal ve Akman (2006) , okul öncesi dönemde yapılan fen etkinliklerinin; çocukların meraklarını desteklemeye, doğal araştırma ve inceleme yapmalarına fırsat vermeye, çocukların soru sormalarına ve çevrelerini tanımalarına imkân tanımaya yönelik olması gerektiğini belirtmektedir. Çevrelerini araştırmaktan ve keşfetmekten mutluluk duyan çocukların bu doğal eğilimlerinin bilim etkinliklerine uygulanması, ileride fen ve bilim konularına olan ilgilerini daha fazla artıracaktır (Eshach, 2006) . Son dönemde yapılan çalışmalar, çocukların erken yaşlardan itibaren temel bilimsel kavramlara ilişkin anlayışlar geliştirebildiğine ve temel bilimsel süreç becerilerini (gözlem yapma, tanımlama, karşılaştırma yapma, sorgulama, tahminde bulunma, çıkarım yapma ve raporlama) kullanabildiğine işaret etmektedir (Kuhn ve Pearsall, 2000; Saçkes, Trundle ve Flevares, 2010) .
Okul öncesi dönemde çocuklara sunulan nitelikli fen etkinlikleri; gözlemleme, sınıflama, iletişim kurma, ölçme, tahmin etme, sonuç çıkarma ve karşılaştırma yeteneklerini içeren bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesini sağlar. Fen eğitimi sayesinde, sadece bilimsel süreç becerilerinin gelişiminde değil; aynı zamanda çocukların içinde yaşadıkları dünyanın incelenmesi, araştırılması, öğrenilmeye değer olduğunun kavratılması ve bilime yönelik olumlu tutum geliştirilmesine katkı sağlanması da amaçlanır (Aktaş Arnas, 2002; Kuru ve Akman, 2017; Murpy ve Smith, 2014) . Bu bağlamda özellikle okul öncesi dönem çocuklarının fen ve doğa kavramlarına ilgilerinin artırılması, bilime karşı olumlu bir tutum kazandırılması ve doğal olarak yatkın oldukları bilimsel temelli düşünce sistemlerinin geliştirilmesi; tüm eğitim sistemlerinin öncelikleri arasındadır. Okul öncesinde yapılan fen ve doğa konulu araştırmaların; bu alanla ilgili eğitim sistemlerinin yeniden yapılandırılmasında, hedeflerin belirlenmesinde ve gerekli değişimlerin fark edilerek bu değişimlerin gerçekleştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. DeBoer (2000) ; doğal dünyayı anlayabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bilim ile bilimin hedeflerini inceleyen araştırmaların, fen programlarının ve fen literatürünün değişimine ve gelişimine temel oluşturduğunu belirtmektedir.
Araştırmanın Önemi
Türkiye'de son beş yılda okul öncesi fen ve doğa eğitimi kapsamında yapılan çalışmaların incelenmesiyle elde edilen bulguların, ilerde bu alanda yapılacak çalışmaların yönüne ilişkin fikir vermesi araştırmanın başlıca önemi olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra çalışmada yer verilen araştırmalarda incelenen içerik alanlarının, tercih edilen araştırma tekniklerinin ve örneklemlerin genel bir profiline ulaşılarak, okul öncesinde fen ve doğa konulu çalışmalara ilişkin alana katkı sağlayabilecek yeni çalışma konularının kestirilmesi, çalışmanın başka bir önemi olarak değerlendirilmektedir. Araştırmanın bir diğer önemi ise, ülkemizdeki bilime/fene karşı tutumun geliştirilmesi konusunda araştırmacıları teşvik etmek olarak görülebilir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın genel amacı, Türkiye'de son beş yıl içinde (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) , okul öncesi fen ve doğa eğitimi kapsamında yapılan çalışmaların incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda, araştırmanın alt problemleri, aşağıdaki gibi belirlenmiştir: a. Türkiye'de son beş yıl içinde (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) , okul öncesi fen ve doğa eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda, incelenen bilim/fen içerik alanlarının dağılımı nasıldır? b. Türkiye'de son beş yıl içinde (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) ; okul öncesi fen ve doğa eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda tercih edilen araştırma desenleri, yöntem ve teknikleri ile kullanılan veri toplama araçlarının türlerinin dağılımı nasıldır? c. Türkiye'de son beş yıl içinde (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) , okul öncesi fen ve doğa eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda yer alan katılımcıların gruplara (çocuk, öğretmen adayları, öğretmenler, ebeveynler, vb.) göre dağılımları nasıldır?
Araştırmanın Sınırlılığı
Araştırmanın son beş yılla sınırlı kalması, sadece elektronik veri tabanları üzerinden tarama yapılması ve belli sayıda makaleye yer verilmesi araştırmanın sınırlılığı olarak görülmektedir.
YÖNTEM
Araştırma, 2013-2017 yılları arasında ülkemizde yapılan okul öncesinde fen ve doğa konulu araştırmaların ulusal düzeyde incelenmesine dayalı olduğu için; betimsel tarama modeli, çalışmanın yöntemi olarak tercih edilmiştir. Karasar (2006) , genel tarama modellerini; çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkındaki genel yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek (ya da örneklem) üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri olarak tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra sonuçların genellenebilirliğini sağlamak için, araştırılan alanda mümkün olduğunca uygun makaleyi tarama ve analiz etme yöntemi olarak tercih edilen betimsel tarama yöntemiyle, sistematik bir tarama stratejisi, yayın tarihi, araştırma yöntemi, sonuçlar ve bu sonuçlara ilişkin frekans analizlerine ulaşılabilir ve böylece taranan araştırmalar betimsel açıdan incelenebilir (King ve He, 2005) .
Veri Toplama Süreci
Araştırmada veri toplama süreci için iki ölçüt (tarama ve içerme) kullanılmıştır. İlk olarak tarama ölçütü için, makale seçimlerinde; çalışmaların Türkiye'de son beş yıl içinde yapılmış olması, öncelikli tarama ölçütü olarak benimsenmiştir. Bunun yanı sıra, çalışmada yer verilen 40 araştırma; SSCI, ERIC, ULAKBIM ile bu endeksler dışında kalan ama alana özgü dergilerin (okul öncesi ve erken çocukluk eğitimi dergileri) tarandığı elektronik veri tabanları kullanılarak seçilmiştir. İçerme ölçütü için ise, kullanılan filtrelemede; okul öncesinde fen ve doğa/fen eğitimi (science education in preschool), erken çocukluk eğitiminde fen ve doğa/fen eğitimi (science education in early childhood education), okul öncesinde fen ve doğa etkinlikleri (science activities in preschool education), erken çocukluk eğitiminde fen ve doğa etkinlikleri (science activities in early childhood education), okul öncesinde bilim (science in preschool education), erken çocukluk eğitiminde bilim (science in early childhood education) anahtar kelimeleri kullanılmıştır.
İçerme ölçütleri
Verilerin Çözümlenmesi
Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmaktadır. İçerik analizinde elde edilen ham veriler (çalışmada yer verilen makaleler) kategorik olarak incelenmiş ve betimsel istatistikler için de frekans analizi kullanılmıştır.
İçerik analizinde, betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler konusunda daha derin analizlere ulaşılabilmesi ve betimsel yaklaşımda ihmal edilebilen kavramlar ve temaların keşfedilebilmesi, bu yöntemin veri analizinde kullanılmasının nedenini oluşturmaktadır (Selçuk, Palancı, Kandemir ve Dündar, 2014) . İçerik analizi tekniğinin tercih edildiği çalışmalarda, verilerin kategorik halde incelenmesi, analiz sürecinin daha sistematik ve amaca yönelik olmasına katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada verilerin kategorik hale getirilmesinde "disiplin", "konu", "yöntem-veri toplama araçları", "örneklem ve veri analiz yöntemleri" olarak belirlenen kategoriler etkili olmuştur (Selçuk ve diğ., 2014 Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının çevre eğitimi üzerinde ailelerinin rolü ve öneminin tartışılmasıdır.
Araştırmanın Sonucu
Çevre bilincinin çocuklar daha okula başlamadan oluştuğu ve bu bilince yönelik eğitimin ailede başlaması gerektiği yorumlanmaktadır. Eğitim programlarında çevre eğitimine yönelik uygulamaların olmasının çocuklarda gelişen çevre bilincine olumlu yönde katkı sağlayabilir. Bu çalışma ile okul öncesi öğretmen adaylarının kimya, fizik ve biyoloji kavramlarına yönelik metaforik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Yazar
Araştırmanın Sonucu
Çalışma sonucunda olumlu metaforların sırası ile biyoloji, fizik ve kimya kavramlarına ilişkin olduğu belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının biyolojiye yönelik algılarının fizik ve kimyaya yönelik algılarından daha olumlu olduğu görülmüştür. Kimya, biyoloji ve fizik için olumlu metaforların yaşam ve doğa ile iç içe, nötr metaforların konu ve içerik, olumsuz metaforların ise zor ve karmaşık kategorilerinde yoğunlaştığı saptanmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının kimya, fizik ve biyoloji kavramları için zihinlerinde beliren ilk imgelerin kimya için periyodik cetvel ve element; fizik için basit makineler, kuvvet, hareket, hız, ivme, kütle, hacim, yoğunluk, yer çekimi; biyoloji için canlılar, bölünmeler, hücre, sistemler, fotosentez olduğu saptanmıştır. Bu araştırmanın amacı, Etkinlik Tabanlı Çevre Eğitim Programının, okul öncesi öğretmen adaylarının çevre motivasyonları üzerine etkisini araştırmaktır.
Yazar
Araştırmanın Sonucu
Araştırma sonunda, deney grubu ile kontrol grubu sonunda çevreye karşı motivasyon puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Etkinliğe dayalı çevre programlarının, deney grubunu oluşturan öğretmen adaylarının çevreye karşı olan motivasyonlarında olumlu bir rol oynadığı tespit edilmiştir. 
Yazar
Araştırmanın Sonucu
Tüm katılımcıların okul öncesi sınıflarında fen eğitiminin gerekliliğine inanmalarına rağmen, çoğunun kendisine güvenmediğini göstermiştir. Ayrıca, fen eğitiminin fiziksel materyaller aracılığıyla yapılması gerekliliğini düşünmelerine rağmen, öğretmen adaylarının modeller ve bunların fen eğitiminde kullanımına yönelik anlayışları yeterli bulunmamıştır 
Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının hayvanlar ve özelliklerinin, ağız ve diş sağlığının, el temizliğinin öneminin, kurbağanın başkalaşım evrelerinin, dolaşım sisteminin, sindirimde görev alan organların öğretimine yönelik drama etkinlikleri ve etkinliklerde kullanılmak üzere materyaller tasarladıkları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının hazırladıkları etkinliklerin, çocukların ilgisini çekecek, eğlenceli, fen konularını öğrenmelerini kolaylaştırıcı, hazırladıkları materyallerin ise yeni fikirlerin oluşmasına olanak sağlayan ve hayal gücünü geliştirici özellikte olduğu görülmüştür. Bu çalışmada öğretmenlerin bilim defterlerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkararak bilim defterleri hakkında genel yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmaktadır Araştırmanın Sonucu Araştırma sonucunda bilim defterinin ne olduğu hususunda okul öncesi öğretmenlerinin %29,3'ünün çocukların kullanırken meraklarını pekiştiren bir defter, %20,7'si bilgi içerikli defter ve %19'u ise bu konuda bir bilgisi olmadığını belirtmiştir. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin ve annelerin; çocukların bilim alanındaki bilgi ve meraklarını ne düzeyde bildiklerini ve meraklarını gidermede nasıl rehberlik ettiklerini araştırmaktır.
Yazar
Araştırmanın Sonucu
Annelerin çocuklarının dünyayla ilgili merakları hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmadıkları, öğretmenlerin ise çocukların daha çok dünyanın şekli ve boyutuna dair merakları olduğunu düşündükleri görülmüştür. Annelere göre çocukların gökyüzüyle ilgili meraklarına ay, yıldız ve bulut kavramları üzerine yoğunlaşmaktadır. Anneler de öğretmenler de, çocukların toprak altıyla ilgili en çok toprağın altında yaşayan canlıları merak ettiklerini düşünmektedirler. Öğretmenler çocukların; hayvanların yaşadıkları yerler, iletişim şekilleri, yaşam şekilleri, özellikleri ve ilk çağlarda yaşayan hayvanlar hakkında merakları olduğunu belirtmişlerdir. Anneler çocuklarının uzayla ilgili, en çok "Gezegen ve uzayın nasıl bir yer olduğunu" merak ettiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler ise yine bu görüşe paralel olarak, "Gezegenler ve uzayda yaşayan canlılar (Uzaylılar)" cevabını vermişlerdir. Anneler ve öğretmenlerin büyük çoğunluğu çocukların makinelerle ilgili "Nasıl çalışır?" sorusunu sorduklarını belirtmişlerdir. 
Yazar
Araştırmanın
Amacı/ Konusu
Çalışmanın amacı okul öncesi dönemde çevre eğitiminin bir parçası olarak "nesli tükenmiş" kavramının nedenleriyle araştırılmasıdır.
Araştırmanın Sonucu
Araştırmada kullanılan anketler sonucunda deney grubunun Anadolu'da yaşamış nesli tükenmiş hayvanlarla ilgili bilişsel becerileri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 
Yazar
Araştırmanın
Amacı/ Konusu
Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi kapsamında fen etkinliklerini hangi kazanımlar için planladıkları ve kazanımlara ulaşmada tercih ettikleri yöntem ve tekniklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın Sonucu
Verilerin betimsel analizi sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin, fen etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasında en çok ve en az tercih ettikleri bilişsel alan kazanımları belirlenmiştir. Kullanılan yöntem ve teknikleri belirlemek için yapılan analiz sonucunda ise; her bir kazanım için en fazla tercih edilen yöntem ve teknikler belirlenmiş, sonuç olarak eğitsel oyun, deney, drama, problem çözme ve kavram haritası yöntemlerinin en fazla tercih edilirken, analojinin en az tercih edildiği görülmüştür. Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki kavramsal bilgilerinin ve konu ile ilgili sahip oldukları alternatif kavramların belirlenmesidir.
Yazar
Araştırmanın Sonucu
Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının ısı-sıcaklık konusundaki kavramsal bilgilerinin eksik olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının bu konuda oldukça fazla alternatif kavrama sahip oldukları görülmektedir. Örneğin "maddelerin sıcaklık tutma kapasitesi vardır", "sıcaklık maddenin cinsine bağlıdır", "yünlü maddeler cisimleri sıcak tutmak için kullanılan en iyi maddedir" ve "maddeler arasındaki ısı alışverişi madde miktarına bağlıdır" alternatif kavramları tespit edilen alternatif kavramlardan bazılarıdır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemindeki çocuklara yönelik bazı fizik konularında kavram karikatürleri geliştirmek ve bunların uygulanması sürecindeki yansımaları belirlemektir.
Geliştirilen materyallerin uygulanması sürecinde çocukların yönergeleri dikkatli bir şekilde dinledikleri, fikirlerini istekli bir şekilde söyledikleri ve kullanılan görsellerden hoşlandıkları belirlenmiştir. Bu durum kavram karikatürlerinin onların kendilerini ifade edebilme becerilerini desteklemesinden kaynaklanabilir. Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının benimsedikleri bilimsel epistemolojik inançların, kişisel fen öğretimine yönelik özyeterlik inançların ve tutumların onların fen öğretimine yönelik sonuç beklentisi inançlarına olan katkısı incelenmiştir.
Yazar
Araştırmanın Sonucu
Analiz sonuçları, bilginin doğrulanması ve kişisel fen öğretimi özyeterlik inançlarının adayların fen öğretimine yönelik sonuç beklentisi inançlarını açıklamada önemli rol oynadığını göstermiştir. Öte yandan, fen öğretimine yönelik tutumun, bilimsel bilginin kaynağı/kesinliği ve bilginin gelişen doğası hakkındaki görüşlerin ise katkı sağlamadığı belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı bilime/fene karşı ebeveynlerin öncelliklerinin incelenmesidir.
Yazar
Araştırmanın Sonucu
Araştırma sonucuna göre, sekiz akademik alan içinde, çoğu ailenin anaokulunda fene/bilime karşı önceliğinin diğer konu alanları kadar olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra yüksek SED' li, erkek çocuklu ve küçük çocuklu ebeveynlerin fene/bilime karşı önceliklerinin anlamlı şekilde örneklemden farklılaştığı rapor edilmiştir. 
Yazar
Araştırmanın
Amacı/ Konusu
Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının "Bilim" ve "Bilim İnsanı" kavramlarına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın Sonucu
Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları "Bilim" kavramı için 54, "Bilim İnsanı" kavramı için 49 geçerli metafor üretmiştir. Üretilen bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri ve benzetme yönleri dikkate alınarak kategorileştirilmiştir. Bu işlem sonucunda "Bilim" kavramı için dokuz, "Bilim İnsanı" kavramı için yedi kategori elde edilmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının "Bilim" ve "Bilim İnsanı" kavramlarına yönelik oluşturdukları metaforlar içinde olumsuz nitelikte bir metafora rastlanılmamıştır. Öğretmen adaylarının "Bilim" ve "Bilim İnsanı" algılarının olumlu yönde olduğu ancak her iki kavrama yönelik gerçekçi olmayan, geleneksel algılara sahip oldukları görülmüştür. 
Yazar
Araştırmanın Sonucu
Katılımcı öğretmenlerin yazdığı fen etkinliği içerik analizi sonucunda sadece; 5 (%14)'inin gözlem, 5 (%14)'inin tahmin, 2 (%6)sinin Karşılaştırma/sınıflama/sıralama, 1 (%3)'inin ölçme, 1 (%3)' inin sayıları kullanma, 6 (%17)'sının deneme, 4 (%11)'ünün iletişim, 1 (%3)'inin problem çözme, 2(%6)'sinin verileri kaydetme, 2 (%6)'sinin sonuç çıkarma, Temel Bilimsel Süreç Becerilerini kullandığı görülmüştür. Çalışma sonunda öğretmenlerin "temel bilimsel süreç becerilerini" düşük düzeyde kullandığı görülmüştür. 
Yazar
Araştırmanın Sonucu
Yapılan geçerlik güvenirlik analizleri sonucunda 6 faktör ve 24 maddeden oluşan ölçeğin açıkladığı toplam Varyans Oranının %74,61 ve Cronbach α iç tutarlılık kat sayısının .87 olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının değişkenler açısından değerlendirmesi yapıldığında; sınıf düzeylerine göre ölçeğin "İçe Yansıtılmış Düzenleme ve İçsel Düzenleme" boyutu puanları arasında anlamlı fark yok iken diğer tüm alt boyutlarda farkların anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının annelerinin öğrenim durumuna göre ölçeğin "İçsel Düzenleme" boyutunda farkın anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çevreye yönelik ders alma durumlarına göre ölçeğin "Bütünleşmiş Düzenleme " ve "İçe Yansıtılmış Düzenleme" boyutu puanlarıarasında anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumlarını belirlemektir.
Yazar
Araştırmanın Sonucu
Öğretmenlerin eğitim düzeyi, hizmet süresi, hizmet içi eğitimlerinin, fen öğretim tutumlarında belirgin bir etkisi varken, çalıştıkları kurumların etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Lisans ve/ve ya yüksek lisans derecesine sahip öğretmenler, önlisans veya lise derecesine sahip öğretmenlere kıyasla daha olumlu bir tutum benimsemektedir. 1 yıldan 10 yıla kadar çalışan öğretmenlerin, 11 ila 15 yıl ve 16 yıldan daha uzun süredir çalışan öğretmenlere kıyasla fen öğretim tutumlarının daha olumlu olduğu rapor edilmiştir. 
Yazar
Araştırmanın Sonucu
Deney ve kontrol grubunda yer alan çocukların Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi toplamından ve alt testlerinden aldıkları puanlar arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (p<.001). Eğitim programının kalıcılığına ilişkin yapılan kalıcılık testi sonucunda, eğitim programının etkisinin devam ettiği saptanmıştır (p>.05).
Tablo 2'de son beş yıla ilişkin ulusal düzeyde okul öncesi fen ve doğa konulu 40 çalışmaya yer verilmiştir. Çalışmaların yıllara göre dağılımı Grafik 1' de gösterilmiştir. (Saçkes, 2014) . Bununla birlikte, bu çalışmada yer verilen bir araştırmada da anne ve öğretmenler birlikte yer almaktadır (Ceylan, Kahraman ve Ülker, 2015) . 
KAYNAKÇA
